**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES**

**STUDIJU KURSA APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Studiju kursa nosaukums | Baltijas valstu vēsture (1918-1940) |
| Studiju kursa kods (DUIS) | Vēst 3065 |
| Zinātnes nozare | **Vēsture** |
| Kursa līmenis |  |
| Kredītpunkti | 1 |
| ECTS kredītpunkti | 1,5 |
| Kopējais kontaktstundu skaits | 16 |
| Lekciju stundu skaits | 8 |
| Semināru stundu skaits | 8 |
| Praktisko darbu stundu skaits |  |
| Laboratorijas darbu stundu skaits |  |
| Studējošā patstāvīgā darba stundu skaits | 24 |
|  | |
| Kursa autors(-i) | |
| Dr. hist., as. prof. H. Soms, vēst. mag. D.Oļehnovičs | |
| Kursa docētājs(-i) | |
| Dr. hist., as. prof. H. Soms, vēst. mag. D.Oļehnovičs | |
| Priekšzināšanas | |
| Nav | |
| Studiju kursa anotācija | |
| Studiju kursa mērķis – sniegt pamatzināšanas par Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas) vēstures gaitu, personībām, starptautisko sadarbību Eiropas vēstures kontekstā 1918.-1940.gadā.  Kursa uzdevumi:  - atveidot Baltijas valstu vēstures hronoloģiju un notikumu loģiku;  - atklāt parlamentāro un autoritāro vēstures periodu pretrunas un sasniegumus;  - definēt reģiona vietu un lomu Eiropas vēsturē starpkaru posmā.  Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja norādījuma. | |
| Studiju kursa kalendārais plāns | |
| Lekcijas 8 st., semināri 8 st., patstāvīgais darbs 24 st.  I Ieskats reģiona vēsturiskajā attīstībā. Jēdziens „Baltijas valstis”, "Baltijas jūras valstis", "Baltenland".  II Stāvoklis Baltijas valstīs Pirmā pasaules kara beigās.  III Baltijas valstu proklamēšanas 1918. gadā.  IV Autoritārisms Eiropā un autoritāro režīmu nodibināšanās Lietuvā (1926), Latvijā un Igaunijā (1934).  V Baltijas valstu saimnieciskais modelis  VI Baltijas valstu starptautiskā sadarbība. Baltijas Antante.  VII Baltijas valstu okupācija un aneksija: 1939-1940. | |
| Studiju rezultāti | |
| |  | | --- | | ZINĀŠANAS | | 1. Padziļinātas zināšanas par Baltijas valstu vēstures faktiem, procesiem, personībām.  2. Iegūtas pamatatziņas par Baltijas valstu kopīgo un atšķirīgo vēstures gaitu; | | PRASMES | | 3. Izprasts konkrētā vēstures perioda (1918-1940) nozīmīgums Baltijas reģiona vēstures kopējā gaitā.  4. Iegūts kopskats par Baltijas vietu Eiropas vēsturē attiecīgajā laika posmā. | | KOMPETENCE | | 5. Spēj kritiski izvērtēt historiogrāfijas dažādu virzienu atziņas par Baltijas valstu vēstures nozīmīgākajiem procesiem. | | |
| Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums | |
| Studējošo patstāvīgais darbs:  Baltijas veltītas literatūras un vēstures avotu apzināšana;  Materiāla atlase un analīze, veidojot prezentāciju par Baltijas valstu politiķiem (pēc izvēles). | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai.  Gala pārbaudījumu (ieskaite ar atzīmi) veido: lekciju apmeklējums (40%), aktivitāte semināru nodarbībās (40%), pozitīvs vērtējums prezentācijā „Baltijas valstu politiķis" (pēc izvēles) (20%)  STARPPĀRBAUDĪJUMI  (starpārbaudījuma uzdevumi tiek izstrādāti un vērtēti pēc docētāja noteiktajiem kritērijiem)  1. Kopsavilkuma tēmas “Baltijas valstu dibināšana” apspriešana – 10%.  2. Kopsavilkuma tēmas “Baltijas valstu savienības ievērojamākie sasniegumi " apspriešana – 10%.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa apguve tā noslēgumā tiek vērtēta 10 ballu skalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši "Nolikumam par studijām Daugavpils Universitātē" (apstiprināts DU Senāta sēdē 17.12.2018., protokols Nr. 15), vadoties pēc šādiem kritērijiem:iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un kompetences atbilstoši plānotajiem studiju rezultātiem.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANA   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pārbaudījumu veidi | Studiju rezultāti | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 1.starppārbaudījums | + | + | + | + |  | | 2.starppārbaudījums | + | + | + | + |  | | Noslēguma darbs - prezentācija | + | + | + | + | + | | |
| Kursa saturs | |
| 1. Ieskats reģiona vēsturiskajā attīstībā. Jēdziens „Baltijas valstis”, "Baltijas jūras valstis". L2  2. Stāvoklis Baltijas valstīs Pirmā pasaules kara beigās (1918). Baltenland. L2  3. Baltijas valstu proklamēšanas 1918. gadā. Sabiedrības pārstāvniecības organizācijas, politiskās apvienības, ievērojamākie politiķi.  Patstāvīgais darbs.  Neatkarīgu valstu dibināšanai veltītu darbu analīze.  Seminārs: "Neatkarīgo valstu dibināšana: salīdzinošā analīze". S2  4.-5. Autoritārisms Eiropā un autoritāro režīmu nodibināšanās Lietuvā (1926), Latvijā un Igaunijā (1934). A.Smetona, K.Pets, K.Ulmanis – vēsturiskās personības un tautas tēvi vai varas uzurpatori un valsts nodevēji. L2  Patstāvīgais darbs.  Autoritārismam veltītu darbu analīze.  Seminārs:. " Autoritārisms Latvijā, Lietuvā un Igaunija: komparatīvā analīze. " S2  6. Baltijas valstu saimnieciskās, kultūras un izglītības modelis. Vadošās ekonomikas nozares, ārēja tirdzniecība, valsts loma ekonomikā, mazākumtautību politika. L2  7. Baltijas valstu starptautiskā sadarbība. Mērķi un uzdevumi. Baltijas Antante.  Patstāvīgais darbs  Pirmā pasaules kara rezultātiem veltītu darbu analīze.  Seminārs: "Baltijas Antante un Polijas, PSRS, Vācijas faktors". S2  8. Baltijas valstu okupācija un aneksija: 1939-1940.  Patstāvīgais darbs  Baltijas okupācijai veltītu darbu analīze.  Seminārs: "Baltijas valstu okupācijas un aneksijas norise" S2 | |
| Obligāti izmantojamie informācijas avoti | |
| Andersons, E., Latvijas vēsture 1920–1940. Ārpolitika, 2 sēj., Stokholma, Daugava, 1982–1984.  Baltijas valstis starp Vāciju un PSRS (1920-1934). 2. sēj. Sast. J.Keruss. LU žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2003. 156 lpp.  Baltijas valstu vēsture. Rīga, 1998.  Baltijas valstu vēsture. Zvaigzne ABC, 2000. 222 lpp  Baltijas valstu vēstures avoti. RaKa, 2000. 162 lpp.  Feldmanis, I. 15.maija Latvija un autoritārie režīmi Austrumeiropā: salīdzinošs raksturojums. https://www.vestnesis.lv/ta/id/44783  Feldmanis, I. un A. Stranga, The Destiny of the Baltic Entente, Riga, Latvian Institute of International Affairs, 1994.  Feldmanis, I., A. Stranga, J. Taurēns un A. Zunda, Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā, 1. sēj., 3 sēj., Rīga, Jumava, 2015–2016.  Kasekamps, A. Baltijas valstu vēsture. Jumava, 2011. 250. lpp.  Lietuvas vēsture. Zvaigzne ABC, 2014. 303 lpp.  Nacionālo valstu veidošanās Baltijas reģionā un Austrumeiropā 1917.-1918. gadā. Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2018. 168 lpp  Latvijas okupācija un aneksija 1939–1940: dokumenti un materiāli, I. Grava-Kreituse... u. c. (sast. un komentāru aut.), Rīga, [b. i.], 1995.  Taurēns, J. Baltijas virziens Latvijas Republikas ārpolitikā 1934.-1940. gadā. [B. i.], 1999. 54 lpp. Zeterbergs, S.Igaunijas vēsture. Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. 463 lpp. | |
| Papildus informācijas avoti | |
| Baltijas valstis pirms Otrā pasaules kara. Īss statistisko datu krājums / atbild. par izd. Raitis Nadziņš; LR Centrālā statistikas pārvalde. [B.i.], 2002. 38 lpp.  Baltijas guberņas un Somija Krievijas impērijas sastāvā. LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 261, [2] lpp.  Baltijas valstis likteņgriežos. [b.i.], 1998. 742 lpp.  Brikmane, E. Baltijas valstis neatkarību pasludināja atšķirīgos laikos. Kāpēc? https://lvportals.lv/norises/293616-baltijas-valstis-neatkaribu-pasludinaja-atskirigos-laikos-kapec-2018  Duhanovs, M. Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. Zinātne, 1986. 303 lpp.  Norts, M. Baltijas jūras reģiona vēsture. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 462 lpp.  Jēkabsons, Ē., Piesardzīgā draudzība. Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. gadā, Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2007.  Palmers, A. Baltijas jūras valstu un tautu vēsture. Atēna, 2007. 483 lpp.  Taurēns, J. Baltijas valstu savienība, 1919.–1925. gads. https://enciklopedija.lv/skirklis/36165-Baltijas-valstu-savien%C4%ABba,-1919%E2%80%931925-gads  Taurēns, J. Baltijas valstu savienība, 1919.–1925. gads. <https://enciklopedija.lv/skirklis/36125-Baltijas-valstu-savien%C4%ABba,-1934%E2%80%931940-gads> Zunda, A. Baltijas valstu jautājums, 1940-1991. Zvaigzne ABC, 2011. 118 lpp.  Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu jautājumā 1940.-1991. gadā. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2018. 623 lpp. | |
| Periodika un citi informācijas avoti | |
| LU žurnāls "Vēsture". <https://www.vff.lu.lv/par-mums/lu-zurnals-vesture/>  Latvijas Vēstures institūta žurnāls. <https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ.htm> | |
| Piezīmes | |
| ABSP „Vēsture” B daļa | |